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ABSTRAKTI
Në këtë punim qëllimi kryesorë është që ti zbuloj aftësitë, njohurite e mija të cilat i arrita
gjatë studimit tre vjeçar në fushën e MBE.
Në bazë të eksperiences të cilën e arrita, në këto tre vite, është e vërtet së kaluam në momente
të mira por edhe përveç momenteve të mira ne patem edhe momente ku u ballafaquam më
probleme të vogla, por ne si student duke e pasur një motivim të lartë qe do te arrinim suksese
afatgjata më punën tonë, ishte po ky motivim,ai i cili na ndihmoi që ne të mos kemi probleme
të arrijmë të caku ynë, të cilin e kemi përcaktuar më parë.
Është kjo arsyeja kryesore se pse unë e zgjodha temën “MENAXHIMI STRATEGJIK DHE
INOVACIONI në NVM”.
Synimi i këtij punimi është që të shqyrtoj rëndësinë e menaxhimit strategjik dhe inovacionit
nësektorin e NVM.
Fillimisht e do të definoj se cka paraqet Menaxhmimi Strategjik, ku do të analizoj disa prej
mendimeve, procesin e menaxhimit strategjik, zbatimi i strategjisë si dhe vleresimi i saj,
misioni, vizioni si dhe objektivat afatgjata si pjese e menaxhimit strategjik.
Kurse pjesa tjeter do t’i kushtohet inovacioneve,ku do të analizohet rëndesia e tyrë në ditët e
sotme e cila sa vjen e rritet.
Dhe pjesa e fundit është ndarë për NVM, ku do të definoj se cka janë NVM-të, si dhe do të
paraqes karakteristikat të cilat e bëjnë të dallueshëm një biznes se a është i vogël, i mesëm
apo i madh.
Punimi i referohet njohurive në sektorin e NVM-ve dhe zhvillimin e biznesit të vogël,
veçanërisht në hartimin e veprimtarive strategjike të këtij sektori.
Do të paraqes rëndësinë e NV dhe NM në ekonominë e tregut, si dhe analizuat dhe
konkributet që kanë në zhvillimin ekonimik këto lloje biznesi. Tema është zhvilluar bazuar
në literaturën e gjerë dhe rëndësinë e madhe të aktiviteteve strategjike në drejtim të rritjes
ekonomike dhe pasurisë së firmave. Gjatë përgatitjes së këtij punimi janë përdorur një sërë
metodash në kërkimin dhe studimin e zhvillimit të NVM-ve me fokusin e zhvillimit të tyre
II

në epokën e globalizimit. Studimi fokusohet në rritjen e konkurrueshmërisë të NVM-ve, për
t’u siguruar një rritje e qëndrueshme ekonomike e sektorit të NVM-ve dhe ekonomisë së
vendit. Modeli do të përfshijë edhe funksionet e NVM-ve, menaxhimin e burime njerëzore,
strategjitë e inovacionit të NVM-ve, teknologjia e informacionit dhe mjedisi i biznesit.
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1. HYRJE
Planifikimi strategjik përfshin formulimin dhe vlerësimin e alternativave strategjike,
zgjedhjen e strategjisë dhe hartimin e planeve tëdetajuara për ta vënë në jetë këte strategji.
Ndërsa menaxhimi strategjik përmbledh si planifikimin strategjik ashtu dhe zbatimin dhe
kontrollin e strategjisë.
Menaxhimi stratagjik doli ne skene ne vitet e 60-ta Drejtuesit e korporatave e pranuan si nje
rrugë më të mirë per te hartuar dhe zbatuar strategjitë dhe për rritjen e konkurencës së tyre
në treg.
Rëndësia dhe nevoja për menaxhment strategjik është në përpjestim te drejtë me rritjen e
organizatësRritja e organizatës nënkupton dhe rritjen e sfidave por parasegjithash dhe rritje
e konkurrencë. Rritja e organizatës nënkupton faktin që kjo organizatë tani më do të jetë me
e dukshme dhe për konkurrentët.
Ndërsa sa i përket inovacioneve zhvillimi i shpejtë i inovacioneve e përhapja e tyrë globale
ka sjellë ndryshime të mëdha në këtë aspekt. Me anë të inovacioneve brenda disa orëve ne
mund t’i shpërndajmë informacionet kudo në planet, të shihemi,të flasim më njëri-tjetrin etj.
Kjo lidhje e cila realizohet nëpërmejt internetit e teknologjisë ëireless, ka nënkuptime të
mëdha për të ardhmën.
Por zhvillimi i inovacioneve kërkon përkrahje dhe motivim sepse gjëneratat aktuale dhë ato
të ardhshme çdo hëre kanë për qëllimqë të krijojnë diçka të re dhe më ndryshe nga ajoqëështë
aktuale dhë e kaluar.
Më inovacione të reja çdo shoqëri do të jetë fitimtare, do të arrije që të perfitojë tregun e të
krijoje një përshtypje të mirë, dhë ti plotesojë interesat dhë kërkesat e klientëve.
Dhe pjesa e fundit ështëndarë për NVM, që paraqesin segmetin më të rëndësishëm ekonomik
të vendit, që kontribojnë në masë të madhe në punësimin e personave të papunë si dhe
zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë së vendit, (Ismajli, 2007).
Valdrin Halimi/Prishtinë 2019
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES

2.1.Fillimi

Një nga problemet e shumta me të cilat ballafaqohen sot ndërmarrjet prodhuese-shërbyese
në përgjithësi, është edhe problemi i identifikimit të strategjive të mirëfillta qoftë të
marketingut, funksionare, strategjise se kultures dhe zhvillimit apo të burimeve njerëzore të
cilat do t’i çonin ato drejt sukseseve në biznes.
Në një përkufizim më të ngushtë, zbulimi i strategjisëpërfshinë vetëm ato veprime apo
aktivitete që e lidhin organizatën më mjedisin e saj dhe krijonë përformancën e përgjithshme
të saj.
Formulimi i mirë apo i keq i strategjisë, si dhe implementimi i mirë ose i keq i saj, do të
krijojë tri gjendje:
➢ suksesi
➢ loja me fatin
➢ problem me mossukses.

2.1.1. Ç’është Menaxhimi Strategjik?

Për Menaxhimin Strategjik janëdhënëmendime nga më teëndryshmet, por MS si diciplinë e
ka Origjinënnë vitet 1950-60, por autoret të cilët ishin influencues të diciplinës ishin Alfred
Chandler, Philip Selznick, Igor Ansoff dhe Peter Drucker.
Këta dhanë mendimet e tyre për të koordinuar aspekte të ndryshme të menaxhimit në një
strategji gjithëpërfshirëse, duke pasur parasysh se deri ateherë funksionet biznesore ishin të
ndara dhe nuk kishin një strategji të përgjithshme të koordinimit, funksionet menaxheriale
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ishin të ndara në departamente dhe kishin pak ndërveprim lartë-poshtë apo edhe anash.
(Adair, 2014)
Chandler ishte i mendimit që bizneset duhej të adoptonin një qasje më afat-gjatë për të
ardhmen. Adoptimi i një qasje më afat-gjatë sipas tij kushtëzon strukturën, drejtimin dhe
fokusin e biznesit – strategjia imponon strukturën.
Në vitin 1957, Philip Selznick prezanton idenë dhe nevojën e ndërlidhjes së faktorëve të
mbrendshëm biznesorë me rrethanat në tregun e jashtëm.
Idetë e Selznick kishin mundësuar zhvillimin e SWOT analizës dhe korznizën e të menduarit
sipas së cilës anët e forta dhe të dobëta [faktorët e 10 mbrendshëm] duhet të analizohen në
ndërlidhshmëri dhe në raport me mundësitë dhe rreziqet e jashtme.

Figura 1 SWOT analiza
Burimi: (Xhienne,2007)
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Igor Ansoff (1965) duke u bazuar në idetë e Chandler (1962) kishte plotësuar konceptet
strategjike. Ai zhvilloi një kornizë strategjike që krahasonte strategjitë e hyrjes në treg,
strategjitë e zhvillimit të produktit, strategjitë e zhvillimit të tregut, integrimin horizontal dhe
vertikal dhe strategjitë e diversifikimit. Ai ishte i mendimit që menaxhimi duhet të ngërthejë
këto teknika në mënyrë që të përgatitet në mënyrë sistematike për mundësi dhe rreziqe në të
ardhëmen.
Vepra e tij Strategjia e Korporatës (1965) kishte mundësuar zhvillimin e analizës së hendekut
(gap analysis) e cila përdoret edhe sot për të kuptuar hendekun ndërmjet asaj që jemi
aktualisht dhe asaj që dëshirojmë të jemi në të ardhmën.
Peter Drucker (1954) kishte ofruar dy kontribute esenciale për menaxhimin stategjik. E para,
ai nënvizon nevojën dhe rëndësinë e synimeve [objektivave] biznesore. ‘Një organizatë pa
synime të qarta është sikur anija pa timon’ kishte potencuar Drucker.
Kjo kishte mundësuar lindjen e teorisë së menaxhimit përmes objektivave (MBO). Sipas
Drucker procedura për vendosjen e synimeve dhe monitorimit të progresit duhet të involvoj
terë funksionet biznesore (Kume, 2010).
E dyta, Drucker kishte nënvizuar dhe parashikuar rëndësinë e kapitalit intelektual. Ai ishte
në gjendje të parashikojë rëndësinë e ‘punëtorit me njohri’ dhe kishte shpjeguar mënyrat se
si kjo do të ndikojë në procesin e menaxhimit. Ai ishte i mendimit që detyrat biznesore do të
realizoheshin në ekipe ndër-funksionale që supozon që personi me njohuritë më të mëdha të
një detyre të caktuar do të jetë menaxher i përkohshëm. Chaffee (1985) kishte përmbledhur
elementet esenciale të teorisë së menaxhimit strategjik.
Sipas autorit menaxhimi strategjik përfshin
a) adaptimin e organizatës në raport me mjedisin ku operon ajo
b) menaxhimi strategjik është kompleks dhe fluid – ndryshimet e bëjnë strukturimin e
procesve të vështirë dhe për këtë arsyje duhet të ketë përshtatje të vazhdueshme
c) menaxhimi strategjik përfshin tërë organizatën
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d) menaxhimi strategjik përfshin procesin e krijimit të strategjisë dhe procesin e
implementimit të strategjisë
e) menaxhimi strategjik bëhet në disa nivele – korporatës, biznesir dhe funksionit.
Mintzberg (1988) duke analizuar ndryshimet në mjedisin biznesorë kishte avancuar nevojën
e ri-ekzaminimit të menaxhimit strategjik. Ai ishte i mendimit që proceset strategjike dhe
menaxhimi strategjik është më fluid dhe më i pa-parashikuar sesa mendohej më herët.
Si rezultat ai nuk mund të nënvizonte një proces që do të mund të quhej planifikim strategjik
dhe si zëvendësim kishte konkluduar se ekzistonin katër tipe të strategjive:
1. Strategjia si plan – drejtimi udhe udhërrëfimet e ardhëshme të synuara nga biznesi
2. Strategjia si manevrim – mënyrë për të manevruar me konkurrentin
3. Strategjia si model – mënyra e sjelljes në të kaluarën
4. Strategjia si pozicion – brendimi i kompanive dhe produktit përkundrejt hisedarëve
dhe konsumatorëve

Një strategji mund të jetë e paramenduar, ajo mund të realizojë qëllimet specifike të
menaxhimit të lartë p,sh të sulmojë një konkurent apo treg të ri.
Por një strategji mund të jete edhe emergjentë, d.m.th të ketë lindur si domosdoshmëri e disa
veprimeve të tjera të Organizatës.
Në një formulim të përgjithshem, themi së :
“Strategjia është proces me anën e te cilit anëtaret e një organizate parashikojnë dhe
hartojnë procedurat dhe operacionet e nevojshme për arritjen e qëllimeve te tyre.
Strategjia përcakton:
•

Në cfarë biznesesh do të jetë firma

•

Si do te financohet

•

Si do të shpërndajë burimet mes biznesesh dhe sektorësh etj”.
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Menaxhimi strategjik: në esencë nënkupton lëvizjen e aktiviteteve të firmës prej një pike në
një pike tjetër qe mund të ilustrohet me kuptimin ‘’ku ne jemi’’ në të cilin përfshihet
përkufizimi i tregut, industrisë, konkurrentëve, burimeve, fuqive, dobësive, teknologjisë ,
faktorëve ekonomik etj.,dhe përfshinë kuptimin tjetër se ‘’ku ne dëshirojmë te arrijmë’’ dhe
‘’kur ne do të jemi atje’’ gjë e cila është edhe më e vështirë ngase ne në këtë kuptim duhet të
parashikojmë ndryshimet në të gjithë faktorët e përmendur në kuptimin e pare. (Ismajli, 2007)

2.1.2. Procesi i Menaxhimit Strategjik
Menaxhimi strategjik është kombinim i tri proceseve:

1. formulimi i strategjisë
2. zbatimi i strategjisë
3. vlerësimi i strategjisë.

Formulimi i strategjisë

Zbatimi i strategjisë

Vlerësimi i strategjisë

Figura 2 Proceset e menaxhimit strategjik

Formulimi i strategjisë – përfshinë një seri veprimesh duke filluar nga analiza e situatës,
vete-vlerësimi dhe analiza e konkurrentëve, skanimi i mbrendshëm dhe jashtëm. Varësisht
nga gjetjet e vlerësimit atëherë duhet specifikuar objektivat të kufizuara në kohë.
Kjo përfshinë draftimin e vizionit, misionit, objektivat e përgjithëshme të biznesit (financiare
dhe strategjike), objektivat strategjike të njësive biznesore dhe objektivat taktike. Procesi i
formulimit të strategjisë i referohet përcaktimit të pozicionit aktual dhe përcaktimit të kahjes
së zhvillimit dhe mënyrës së si arrihet atje.
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Implementimi i strategjisë – nënkupton alokimin dhe menaxhimin e burimeve të
mjaftueshme (financiare, personelit, kohës dhe mbështetjes teknologjike), themelimi i
zinxhirit komandues, përcaktimi i përgjegjësisë për secilën detyrë për individë apo grupe
idnividësh, monitorimi i rezultateve me qëllim të vleresimit të efiçencës dhe efektshmërisë
dhe përshtatja ndaj ndryshimeve potenciale.
Për të funksionuar procesi i implementimit kërkohet që të ketë një konsistencë nga secili
person në organizatë duke përfshirë edhe menaxhmentin.

Figura 3 Synimet e ndërmarrjes
Burimi: (CC Attribution-NonCommercial License,2011)

Vlerësimi i strategjisë – matja e efektshmërisë së strategjisë organizative kërkon një SWOT
analizë për të përcaktuar anët e forta, anët e dobëta, mundësitë dhe rreziqet (mbrendshme dhe
jashtme). Johnson dhe Scholes prezentojnë një model sipas të cilit opcionet strategjike
vlerësohen krahas tri kritereve të suksesit:
•

përshtatshmëria (a do të funksionoj)

•

fizibiliteti (a mund të funksionalizohet)

•

pranueshmëria (a do ta funksionalizojnë).

7

2.1.3. Misioni & Vizioni dhe Objektivat afatgjata

Formulimi i Misionit të organizatës: Misioni i kompanisë tregon se cila është arsyeja
kryesore e ekzistencës së saj në dallim me kompanitë tjera të të njejtit lloj, cilat janë qellimet,
karakteristikat dhe filozofitë e kompanisë.
Misioni i organizatës percakton:
•

PSE organizata ekziston;

•

C’FARË funksionesh ajo kryen;

•

CILAT funksione do t’i kryej, si dhe

•

SI do t’i kryej këto funksione.

Misioni është qëllimi unik që ka nje kompani, dhe që e bën atëtë dallohet nga kompanitë e
tjera të të njejtit lloj; poashtu nëpërmjet misionit kompania përcakton synimet kryesore të
veprimtarisë së saj, (Gerguri, 2010).

Vizioni i organizates nënkupton atë se cfarë ajo dëshiron të bëhet në të ardhmen. Shërben
për të ‘’ndërtuar njëëndërr’’ por jo vetem kaq ngase ai duhet të jetë i bazuar dhe të mbeshtet
mbi opurtunitetet që mund t’i lindin nje biznesi.

Figura 4 Plani per menaxhim strategjik
Burimi: (CC Attribution-NonCommercial License,2011)
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Përkufizimi i filozofisë së organizatës: Filozofija e kompanisë pasqyron ose specifikon
besimet, vlerat, aspiratat dhe prioritetet filozofike tek të cilat hartuesit e strategjisë
mbështesin drejtimin e organizatës.

Rëndesia e ekzistencës së një filozofije te organzatës përcaktohet nga T. Ëatson:
Çdo organizatë me qëllim tëmbijetojë dhe të arrijë sukses duhet të ketë disa besime në të cilat
ajo mbeshtet, te gjitha politikat dhe veprimet e saj dhe poashtu ky është faktori i vetem më i
rëndësishëm në suksesin e një organizate dhe nese organizata ndodhet në një mjedis që
ndryshon vazhdimisht ajo duhet të jetë në gjendje që të ndryshojë çdo gjë në përjashtim të
filozofisë së saj.
Hartimi i Objektivave afatgjata: janë rezultatet që një firmë kerkon të arrijë gjatë një
periudhe disavjeçare; këto objektiva perfshijnë disa ose të gjitha këto fusha të meposhtme:
•

përfitueshmërinë

•

efektivitetin e investimeve

•

pozitën konkuruese

•

udhëheqjen teknologjike

•

rendimentin

•

marëdhëniet e punonjësve

•

përgjegjësitë publike

•

zhvillimin e punonjësve

Analiza dhe zgjedhja strategjike: Qëllimi është që të arrihet një kombinim i objektivave
afatgjata dhe strategjisë së madhe (është plani i përgjithshëm i aktiviteteve për arritjen e
objektivave kryesore të një firme në një mjedis dinamik) në mënyre të tillë që firma të zëëe
një pozicion optimal në mjedisin konkurrues për realizimin e misionit të saj.
Strategji e madhe nënkupton një plan të përgjithshëm të aktiviteteve kryesore për arritjen e
objektivave të një firme në njëmjedis dinamik.
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Bizneset mund të krijojnë vlerë konkurruese duke shfrytëzuar burimet dhe mundësitë e
mbrendshme. Vlera konkurruese matet me përformancën e produktit, karakteristikat dhe
atributet për të cilat konsumatori është në gjendje të paguaj. Burimet (resurset) dhe mundësitë
(capabilities) e mbrendshme që mundësojnë bizneset të ndërtojnë një avantazh konkurrues
në treg quhen si kompetenca thelbësore.
Këto kompetenca thelbësore zhvillohet gjatë procesit organizativ përmes akumulimit
(grumbullimit) të burimeve dhe procesit të mësimit organizativ përmes së cilit mësohet nga
përvoja së si të kombinohen resurset dhe mundësitë.
Gjatë dekadave të fundit procesi i menaxhimit strategjik është preokupuar më teper me të
kuptuarit dhe karakteristikat e industrisë në të cilën operon biznesi dhe varësisht nga to
atëherë të krijohet një pozicion strategjik në raport me konkurrentët. Si duket përqendrimi i
tepërt në analizën e tregut dhe industrisë ka anashkaluar rëndësinë e analizës së mbrendshme:
resurseve dhe mundësive për krijimin e avantazhit konkurrues. Duhet potencuar se aq sa e
rëndësishmë që të bëhet analiza e jashtme për të gjetur pozicionin konkurrues të një biznesi
po aq i rëndësishëm është edhe mënyra se si kombinohen resurset dhe mundësitë e
mbrendshme për krijimin e avantazhit të përgjithëshëm konkurrues.

Pra, analiza e mjedisit, analiza e industrisë dhe analiza e mbrendshme (resurset dhe
mundësitë) janë hapa të pandashëm në krijimin e strategjisë biznesore. Suksesëshëm kanë
nevojë për të kultivuar një të kuptuar të thellë të proceseve konkurruese dhe progresit dhe
faktorëve që përcaktojnë suksesin – vetëm atëherë do të jenë në gjendje të kuptojnë së si
ndërtohet avantazhi konkurrues në të ardhmen (Christensen, 2001). Pra thelbi i argumentit
qëndron në atë që analiza e mbrendshme mundëson vetëdijësimin për [mos] ekzistencën e
kompetencave thelbësore dhe mënyrën së si një biznes mund ti diferencoj ato për të krijuar
avantazh edhe në pozicionimin e biznesit në treg. Pra biznesi duhet të bëj një analizë të
mbrendshme të resurseve dhe mundësive.
Resurset – në kuadër të burimeve të mbrendshme biznesore përfshihet një spektër i gjerë i
fenomeneve individuale, shoqërore dhe organizative. Në përgjithësi resurset ndihmojnë në
krijimin e avantazhit konkurrues por nuk mund të qëndroj strategjia biznëësore vetëm në këto
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kompetenca thelbësore. Në fakt është mënyra se biznesi arrin ti kombinoj këto resurse që e
bën diferencën në treg dhe në krijim në avantazhit konkurrues (McEvily, 2002). P.sh.
Amazon.com ka kombinuar shërbimet dhe distribuimin e resurseve për të zhvilluar
avantazhin konkurrues. Biznesi kishte filluar si një biznes për shitje elektronike të librave
duke pranuar porosi dhe bërë dërgesa. Biznesi më u vonë u rrit shpejt duke ndërtuar një rrjet
distribuimi përmes së cilit mund të dërgonte me miliona porosi tek miliona konsumator të
ndryshëm. Kompani të ngjashme nuk ishin rritur dhe ishin bërë pjesë e Amazon.com për të
mbijetuar. Kjo mënyrë e kombinimit të resurseve e ka bërë Amazon.com atraktiv edhe për
porosi tjera krahas librave. Produktet e tij janë në ekspanzion të vazhdueshëm.

Resurset e nje biznesi mund të jenë të prekshme apo të pa-prekshme. Resurse të prekshme
janë ato të cilat mund të shihen dhe maten sic janë pajisjet e prodhimit apo uzinat e
përpunimit. Resurset e pa-prekshme mund të jenë njohuritë që rezultojnë nga zhvillimi
historik i biznesit. Meqë secili biznes parashihet të ketë rutina të ndryshimit të operimit
atëherë është vështirë të kopjohen nga konkurrentët. Njohuria, përvoja, besimi i ndërsjelltë
në biznes ndërmjet punëtorëve dhe menaxherëv, kapaciteti për inovacion. Pra, katër resurse
të prekshme janë:
➢ teknologjia
➢ objektet dhe pajisjet fizike
➢ financiare dhe
➢ organizative.

Ndërsa tri resurse të pa-prekshme janë:
➢ proceset e organizimit të burimeve njerëzore
➢ inovacioni dhe
➢ reputacioni.
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Mundësitë – janë kapaciteti për të organizuar resurset në një mënyrë të integruar me qëllim
të arritjes së synimeve biznesore.
Mundësitë e organizimit të resurseve janë ato elemente që burojnë nga përmes ndërveprimit
komples ndërmjet resurseve të prekshme dhe atyre të pa-prekshme. Mundësitë e një biznesi
janë kryesisht resurse të pa-prekshme. Mundësitë organizative janë shumë të rëndësishme
për të krijuar avantazh konkurrues dhe bazohen në praktiken e zhvillimit, implementimit dhe
shkëmbimit të njohurive dhe informacionit ndërmjet stafit biznesor. Rëndësia e saj
nganjëherë nuk njihet nga stafi punues në biznes por përseritja e procesit dhe praktikimi i
vazhdueshëm i proceseve të unës krijon vlerë të shtuar për biznesin (Buckley, 2000).

Praktika ndërkombëtare e fushës së menaxhimit biznesorë njeh dhe mbështet pikëpamjen që
njohuria e poseduar nga punëtorët është ndër mundësitë primare të një biznesi dhe mbase
mund të jetë edhe rrënja e krijimit të avantazhit konkurrues. Mirëpo, të pasurit njohuri tek
punëtorët nuk do të thotë detyrimisht që të gjitha bizneset dinë ti përdorin ato. Njohuritë dhe
përvoja e punëtorëve duhet të organizohet përmes sistemeve dhe proceseve organizative për
të krijuar vlerë të shtuar biznesore. Psh, hulumtimet tregojnë që në epokën e informacionit
gjërat e prekshme janë kalimtare ndërsa njohuria është esenciale (Useem, 2001). Vlera e një
biznesi nuk buron nga asetet por nga njohuria, përvoja, kompetencat dhe asetet intelektuale
që posedojnë punëtorët e një biznesi.
Duke ditur këto supozime mbi rëndësinë e kapitalit njerëzor, sfida për bizneset është që të
krijojnë një mjedis që i mundëson njerëzit të japin kontributin e tyre individual në një mozaik
të përbashkët (Hitt, 1999). Për të dëshmuar rëndësinë e një mjedisi ku njohuria është e
përhapur gjithandej organizatës disa biznese kanë krijuar një pozicion të ri të mbrendshëm të
menaxhmentit të lartë që emërtohet si Zyrtar i lartë për mësim (CLO). Përhapja e kësaj
praktike në botën biznesore dëshmon besimin që suksesi në të ardhmen bazohet në
kompetencat, përvojën dhe asetet intelektuale të punëtorëve. Bizneset duhet menaxhuar
njohurinë në atë mënyrë që të krijohet vlerë shtesë për biznesin dhe klientët.
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2.1.4. Risku në implementimin e Strategjisë konkuruese

Risku është probabiliteti i ndodhjes së një ngjarje të caktuar (positive ose negative), që do të
kishte impact në përmbushjen e objektivave të një njësie. Risku matet sipas shkallës së
probabilitetit të ndodhjes dhe sipas impaktit që sjell.
Menaxhimi i riskut është proces i identifikimit, vlerësimit, kontrollit, dhe monitorimit të atyre
ngjarjeve ose situatave potencialisht të dëmshme për arritjen e objektivave të të gjithë njësis
publike dhe konceptohet për të dhënë garanci të arsyeshme se këto objektiva do të arrihen.
Studimi i riskut dhe pasigurisë është bërë i rëndësishëm për shkak të trendit në rritje të
dështimit të ndërrmarrjeve të reja. Sipas Forbes (2013) rreth 50% e ndërrmarrjeve të reja
dështojnë që në dy vitet e para të operimit. Në anën tjeter edhe ide tjera potencialisht
inovative asdnjëhere nuk futen në treg. Në këtë situatë ndërrmarrësit ballafaqohen me riskun
oportun – në rast të mos shfrytëzimit të dritares së mundësisë apo riskun e humbjes së
kapitalit në rast të veprimit.

Këto situata kanë kushtëzuar autorët e fushës së ndërrmarrësisë të adoptojnë tekninat e
menaxhimit strategjik në skanimim e resurseve të mbrendshme dhe skanimin e ambientit të
jashtëm (SWOT Analiza), (Wikipedia.com, 2019). Në rast se ndërrmarrësi ka resurset e
nevojshme por nuk ka skanim të mundësivë dhe rreziqeve në mjedisin e jashtëm ateherë
shtohet mundësia e dështimit apo edhe anasjelltas – mund të kesh dritare mundësie në
mjedisin e jashtëm por mund të sfidohesh nga mungesa e resurseve [rreziqet e mbrendshme].
Në mesin e rreziqeve në mjedisin e jashtëm janë ato politike sic mund të jenë jo-stabiliteti
politik, ngarkesa legjislative, byrokracia dhe ciklet politike biznesore qe kushtëzojnë luhatje
në ekonomi. Në aspektin e jashtëm ekzistojnë edhe rreziqet ekonomike sic mund të jenë
mungesa e kërkesës [demand uncertanty], pasiguria e konsumatorit [mos-vetëdija mbi
produktin], pasiguria nga veprimet e konkurrentëve etj. Përderisa pasiguria e konsumatorit
është tentuar të ngushtohet përmes promocionit si mjet, analiza e pasigurisë në kërkesë dhe
konsum është më vështirë të identifikohet dhe kontrollohet. Në anën tjetër edhe konkurrentët
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ekzistues që kanë avantazhin e kohës dhe përvojës së akumuluar në treg mund të amortizojnë
avantazhin konkurrues të ndërrmarrësit të ri duke përdorur teknikën defanzive [uljen e kostos
së produktit për të pamundësuar dëpërtimin në treg të konkurrentëve të rinj]. Së fundmi,
duhet të kuptuar edhe rreziqet që ekzistojnë si rezultat i avancimit të vazhdueshëm
teknologjik [shiko seksionin Teknologjia dhe ndërrmarrësia]. Cikli biznesor i produkteve dhe
shërbimeve është ngushtuar në kohë për shkak të revolucionit teknologjik dhe informativ në
dy dekadat e fundit.

PJESA E DYTË
2.2.Inovacioni
2.2.1. Çka është Inovacioni
Në kuptimine tij të gjerë termi inovacion vjen nga latinishtja “innovare” që do të thotë
“përtërij”. Kuptimi në kohën moderne, është që inovacioni është një process i kthimit të ideve
në mundësi të reja, për krijimin e vlerave dhe vendosjes së kërkesave në një praktikë të
përdorur me gjerë.

Termi inovacion dhe kreativitet shpesh përdoren për njëra tjetrën. Në kontekstin e
menaxhmentit të biznesit të vogël dhe ndërmarrsisëështë e ndihmueshme të bëhet dallimi
ndërmjet tyre:

Është e njohur gjerë që inovacioni luan një rol qëndror në konkurencën e kompanive dhe
vendeve. Inovacioni kuptohet të jetë drejtuesi kryesorë i porduktivitetit. Inocaioni ndihmon
bizniset të përmirsojnë mënyren që produktet dhe shërbimet të bëhen dhe dërgohen apo të
prezontojnë tërësisht të reja.

Hulumtimet tregojnë që 12% e qarkullimit të NVM të BE-së vjen nga produktet apo
shërbimet e reja ose të përmirsuara dukshëm (Komisjoni Evropian 2007, f.5). Të dhënat
tregojnë se kompanitë inovuese mbajnë një performancë më të lartë dhe rriten më shpejtë se
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jo-inovatorët. Inovacioni është definuar gjerë si shfrytëzim i sukseshëm i ideve apo kthimi i
ideve në produktet profitabile procese, shërbime apo praktika biznesi.

Sipas një komentatori kryesorë në të menduarit rreth inovacioneve si arritje, ne do të duhej
t’i merrnim parasysh ato në mënyre primare në kontekstin teknologjik dhe të perkoheshëmjo në terma të ndikimit të tyre shoqërorë apo komercial. Inovacionet, andaj, përfshijnë arritjen
e hapave significant në përdorimin e teknologjisë, apo ri-konceptualizmit të problemeve
ekzistuese në mënyrën që nxjerr krijuese nga sistemet ekzistuese teknologjike. (Gerguri,
2010)
Inovacionet e reja nuk mund të kuptohen jashtë sistemit teknologjik që qeveris së paku
pjesërisht çfarëështë e “mundshme” në çfarëdo konteksti të dhënë. Teknologjitë e reja
synojnë tëevoluojnë në kohë më shumë se sa në kapërcimin e papritur pasi që ato zakonisht
mbështetën në shoqatat grumbulluese dhe të mvarura në një shteg të njerëzve, ideve dhe
objekteve.

Një arsye për këtë evolucion gradual është për shkak se paraqitja e tekonoligjive të reja është
esencialisht një proces me rrezik dhe i pasigurtë teknologjik (a do të funsionoje?) edhe në
pasiguritë e tregut (a do të shitet- dhe nëse po, sa shpejtë?).

Për më shumë një strategji e inovacionit të organizatës është e detyruarqënga gjendja aktuale
dhe gjendja e mundshme në të ardhmen të krijojë njohuri teknologjike dhe kufizimet e
njohurisë dhe aftesitë njohëse të saj.

Që të flasësh për një inovacion të madh, është të flasësh për dicka që ka potencial për të bërë
ndikim signifikant komercial dhe/apo social. Shumë shpesh ky lloj ndimi ështe i
paqëllimshëm dhe nuk mundet t’i çojë larg pritjet e inovatorit origjinial.

Në reflektimin e inovacioneve të mëdha (si telefoni, vetura, gjysmëpërgjuesit etj) ne synojmë
të mendojmë për ndikimin apo pasojat e inovacionit, të cilat rrallë (nëse ndonjëherë) janë
parashikuar në kohën e inovacionit kur është paraqitur për herë të parë. Për shembull,
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sygjerimi i Alexandar Granham Bell që shpikja e tij e re (telefoni) mund të jetë e
shfrytzueshme për të thirrur në qytetin tjetër të afërt për të ju treguar atyre që një telegram po
vinte, tani duket i jashtëzakonshëm për mënyren që në tërësi dështon të njohë potencialin e
idesë së re.
Për ekonomistët, pasojat e paqëllimshme që përfitojnë secili quhet përhapje (spillover) apo
të jashtme positive. Inovacionet synojnë të kenë këtë pozitivitete të jashtme (Krasniqi,
slideshare.net, 2018).

2.2.2. Aftësia Dinamike e Inovacionit
Mbase konceptualizmi më imponues i inovacionit është i kapur në këtë qasjen e tretë e cila
fokusohet në idenë e inovacionit si kapacitet për të ndryshuar. Në efekt, inovacionit (si
ndërrmarrsia) këtu kuptohet si një proces, apo një mendim që inkurajon apo mundëson një
grup specifik të sjelljeve dhe praktikave qëllimore dhe dinamike.

Një dallim kyç mund të bëhet ndërmjet ngjarjes së ndryshimit apo zbulimit dhe
menaxhmentit sistematik të ndryshimit siç kishte thënë Louis Pasteur “mundësia favorizon
mendjen e përgatitur”. Apo siç e kishte shënuar Gary Player, lojtari i famshëm i golfit “Sa
më shumë që ushtroj aq më me fat bëhem”

Biznesi i vogël inovativ, andaj është një qëështë i gjallë për të ndryshuar dhe fleksibil në
qasjen e tij ka fatësi dinamike (një model të mësuar dhe stabil) të aktivitetit kolektiv përmes
të cilit organizata sistematikisht gjeneron dho modifikon rutinën e saj vepruese në ndjekjen
e efektivitetit të përmisuar. Prandaj inovacioni gjithashtu varet në aftësine dhe dëshirën për
të mësuar. Ky aspekt i inovacionit është kapur në obzervinimin e Peter Drucker që:
Inovacioni është mjet specific i ndërrmarësit mjete me të cilat ata shfrytëzojnë ndryshimin si
një mundësi për një biznes apo shërbim të ndryshëm. E ka aftësinë e të qenit prezantuar si
diciplinë i aftë për të qenë i mësuar dhe i aftë për të qenë i praktikuar. (Mazreku, 2005)
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Kreativiteti në bazë të shumë studiuesve, krijohet dukë lexuar e studiuar, duke qëne kureshtar,
duke parë përvoja speciale e duke menduar për ide të reja. Sa më shumë që njërezit e
interesuar të kene qasje në studime, dituri, përvoja të reja aq më shumë krijohen kushtet për
të qenë më kreativ e për të zhvilluar inovacione.
Problem kryesor i cili paraqitet në shumë vënde sa i përket zhvillimit të kreativitetit dhe
inovacionëve, është mungesa e strukturavë, sistemeve dhë resursëve për të realizuar idetë dhe
kreativitetin në inovacione, struktura dhë resurse, të cilat ekzistojnë në boten ë zhvilluar.
Ekzistojnë disa vende ku si p,sh Koreja jugore është një vend, i cili dëshiron të definohet si
vënd në zhvillim sepse sipas tyrë e kundërta do të ndikonte negativisht në motivimin dhë
arritjet për të ardhmën, sepse nëse ata do të ishin të vetë kenaqur me arritjet, ata do të
ndaleshin së zhvilluari.
Ata e kanë një moto që të eksportojnë ide të fushavë të ndryshme dhe një investim i tillë është
bëre në (Design innovation center) , Qëndra për dizajn dhë inovacione , aty ofrohen ide që
nga kompjutëret e deri te MP3, dhë paisje të avancuara elektronike.

Qendrat shkencore-teknike, argumentohet se janë institucionë të nevojshme, për të nxitur
dhe motivuar fëmijët për teknikë dhë shkencë, ndërtohen për të qenë interesante e atraktive
për femijët që të krijojnë ide dhe kreativitet.
Në shumë vende të botës ekzistojnë qendra të ndryshme si: Singapore science center, dhë
ajo në Dubai janë disa prej tyrë, por edhe në SHBA ende udhëheq në këtë fushë dhe në shumë
fusha tjera për shkak të tekonologjisë, resurseve shihet që edhe vende tjera, në zhvillim janë
duke arritur rezultate dhë zhvillimin në këtë drejtim.
Inovacioni dhë idetë kreative në vendet në zhvillim në Indi në 2008, është prodhuar një
makinë inovacion i vërtete e cila e ka emrin Tata Nano, për katër persona e që kushton rreth
1700 Euro. Kushton për gjysme më lirë se sa vetura më e lire më parë, dhë e njejta nuk mund
të prodhohet në Evrope, më te njejtin çmim, edhe pse ka pasur kritika për kualitet të saj në
disa vënde evropiane, por sigurisht kjo edhe nga frika konkurruese.

Ndryshimet globale po ndikojnë që njërezit të jenë më të shpejte ,më kreativ, më efikas, më
konkurrues dhe më inovativë.
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Kreativiteti nënkupton të menduarit e lirë, gjërat janë të mundura të bëhen kur të ekziston
ideja, resurset dhë perkushtim. Më rëndësi të veçantë është edhe besimi, optimizmi i duhur
dhe plani praktik për të realizuar projektet apo idete e menduara.
Nëse njërezit janë të fokusuar të ruajne atë që e kanë, e nuk mendojnë për ide të reja kreativitet
dhë inovacione, mbrenda mundësive përkatëse, ata do të humbin mundësinë, për te krijuar
diçka të re dhe mëtë mirë, si dhe më konkurruese e të dobishme. Po ashtu do të ju ikin pa i
vërejtur ndryshimet dhë kreativitetin global.

Zyrtarët, individet dhë ndërmarrjet, cilat kanë ide, janë të hapura ndaj botës, janë kreativ e
kanë aftësi që t’i aplikojnë idetë e tyrë në praktike, mund të sjellin ndryshime, kreativitet dhe
inovacione dhe zhvillim për një vend, është e vërtetë së kreativitetin e ndihmojnë edhe mjetet,
teknika dhë burimet njerëzore në një vend përveç etjes, dëshirës për ndryshime dhë krijime
të reja, energjia, përkushtimi dhë guximi për të vepruar janë faktor komplementar. Një numër
i madh i studimëve e lidhin inovacionët me performancen ekonomike të vendeve, mirëpo
ekziston një koncensus i cili tregon se inovacionet e bartin barrën kryesore të rritjes
ekonomike të ekonomive nacionale. Mund të themi në kuptimin e plotë të fjalës së bizneset
e vogla apo të mëdha janë bartësit kryesore të inovacionëve, ato kërkojnë resurse njërezore
por edhe kapital, kapitali më i madh është te biznesët e mëdha. (Kume, 2010)

Mekanizmi kryesorë për të mbijetuar në treg me një konkurrencë të forte është e nevojshme
që bizneset e vogla inovojnë, pra të dalin më produkte të reja apo të modifikojnë ato
ekzistuese, po ashtu të kenë një kreativitet të lartë nëmenaxhment.
Pra siç e cekëm edhe më lartë se bizneset e mëdha dhe ato të vogla shfrytëzojnë forma të
ndryshme inovative, sepse varet nga kapitali me të cilin ata disponojnë.
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2.2.3. Përmirësimi i produkteve dhe i shërbimeve
Ekzistojnë metoda të ndryshme sa i përket asaj të përmiresimit të produkteve apo shërbimeve,
por një prej tyre më e rëndesishëm është Teknika nga mbrapa apo Scamper.
(Designorate.com, 2015)
Kjo teknikëështë teknikë shumë emirë për përmirësimin e produkteve apo shërbimëve, por
metoda të cilën duhet ta përdorim për këtë teknikë është metoda e kundërt e asaj të cilën ne
pretëndojmeqë të arrijmë.

Figura 5 Skema e teknikes Scamper
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Shembull: Dëshirojme që të permirësojme një qender shërbimi për klientët tanë, dhe duke
e përdorur metoden nga mbrapa e cila duhet bëre duke e perdorur metodën e cila e rritë
pakënaqesinë e klientëve si:
➢ Dukë mos iu përgjigjur kërkesave të tyre më kohë
➢ Ta lëme telefonin hapur e mos të ju përgjigjem klientëve
➢ Përdorim përgjigjjetë ndryshme duke devijuar nga pyetjët e klientëve.

Pasi që është përdorur tëknika nga mbrapa, duhet të sigurohemi që stafi ynë është i përkryer
dhë po e kryen punën e vet në mënyre efikasë dhe bazë të planifikimit të mëhershem.
Po ashtu duhët matur impulsi i konsumatorëve se si ndikojnë ata ndaj përgjigjjëve të cilat ata
nuk i presin e të merret parasysh që kërkesat e tyrë të realizohën në mënyre të sinqërte e
precize.

Inovacioni=Shpikja Siq e kemi cekur tanimë inovacioni është i lidhur fuqimisht me shpikjen
por edhe pse ata përkojnë nuk janë të njejtë. Nje shpikje esencialisht është një ide kreative.
Inovacioni e merr atë ide, dhe e vë në funksion. Aktiviteti inovativ inkurajon zhvillimin e
ideve të reja, por gjithashtu edhe i kthen ato në produkte apo shërbime të shfrytëzueshme të
cilat ka nevojë konsumatori. (Buble, 2005)

Inovacioni=vetëm prodhime apo shërbime të reja Inovacioni mund të rrezultojë në
prdukte apo shërbime të reja, por nuk është i kufizuar vetëm në zhvillimin e tyre. Ekonimisti
Austriak Joseph Schumpeter (1934) indentifikoi pesë mënyra në të cilat një ndërmarrës
shkakton ndryshime të dukshme në treg përmes paraqitjes së inovacioneve. (Buble, 2005)

Sigurisht që inovacionet më të publikuara janë shpesh të lidhura me zhvillimet e produktit të
ri. Kompanitë e vogla janëbërë gjigand ndërkombëtar përmes inovacionit të suksesshëm të
produktit. P.sh: 3M, Scotch Tape, Xerox’s fotokopjuesi i letrës së thjeshtë dhe sistemi
operues i kompjuterit Microsoft, MS DOS, kanë kthyer kompanitë e reja ne korporata
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ndërkombtare. Sidoqoftë, inovacioni nuk ndalet tek produktet. Ai përfshin zhvillimet e reja
në fushat tjera, përfshirë:
tregjet e reja: është inovative të merren produktet ekzistuese apo shërbimet dhe të shiten në
tregjet e reja. Keto tregje të reja mund të ndahen sipas llojeve dhe shfrytëzuesve, p.sh: RM
së pari kishe lansuar Scotch Tape në vitin 1930 në tregun paketues industrial. Inovacioni i
tyre i dytë dhe më i rendesishëm, në terma të shitjeve të kompanisë, doli më vonë kur Sello
Tape ishte lansuar në zyre dhe tregjet vendore-esencialisht produkti i njejtë por tërësisht me
dispenser (sprej).

Dalja e inovacionit kategorizohet dhe studiohet në mënyra të ndryshme. Egzistojnë literatura
të ndara të asociuara me prodhime shërbime dhe inovacionin e procesit, inovacionet
teknologjike, inovacionet ne rritje dhe radikale, inovacionet organizative dhe strategjike.
Për pronarin-menaxherin e biznesit të vogël, pyetja kryesore bëhet se si të menaxhohet
procesi i inovacionit me deryrimet e veçanta të ambientit të biznesit të vogël (shih kapitullim
3), siçështë mungesa e burimeve dhe “detyrimet e risisë” (stinchcombe 1965).

NVM

Në literaturën bashkohore ka definicione të shumta dhe të llojllojshme në lidhje mbi NVM,
por ka edhe karakteristika që e bejnë të dallueshëm shpejt se një biznes është i vogël apo i
mesëm dhe i madh.

Committeet for Economic Development ka dhëne një nga përkufizimet më të mira në lidhje
mbi BVM-të sipas të cilit duhët të plotësohen dy apo më shumë karakteristika Menaxhmenti
i firmës është i pavarur dhe zakonisht menaxherët janë pronar, kapitali zakonishtëështë në
pronësi të një individi ose një grupi individësh, regjioni i shtrirjes është kryesisht i vogël,
madhësia e firmës ne korniza të industris patjetër duhet të jetë e vogël.
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Si kritere tjera mund të konsiderohen edhe biznesi duhet të jetë i pavarur, biznesi nuk duhet
të jetë dominant në rajon, numri të punësuarve, të hyrat nga shitja.

Karakteristikat e përgjithshme mbi përkufizimin e NVM tentohet të bëhet nga disa aspekte
dhe atë, menaxhimi bëhet nga pronari, pjesëmarrja e vogël në treg, janë të pavarur dhe të
liruar nga kontrolli i pasurisë së tyre nga pronarët e jashtëm, vëllimi i caktuar i shitjes deri në
një kufi, vlera e aseteve, numri i punëtorëve.

Megjithatë përkufzimi më i saktë është ai i Unionit Europian i cili bazohet në numrin e
punëotrve dhe që i ndan në tri kategori:

1) Ndërmarjet bizneset mikro 1-9 punëtor
2) Ndërmarjet bizneset e vogla 10-49 punëtor
3) Buzneset e mesme 50-249 punëtor

Banka botrore i ndan: mikrondërmarrje 1-5 puntorë, ndërmarje të vogla 6-25 punetorë dhe
ndërmarrje të mesme 25-250 punëtorë.

Specifikat e biznesit të vogël dhe të mesëm

Egzistojnë dallime të mëdha ndërmjet NVM dhe atyre të mëdha, dhe pika kryesore ku duhet
të nisemi ështe menaxhmenti. Para se gjithash specifikat kryesore të NV që dallojnë nga NM
jane:
•

Marrja e shpejtë e vendimeve

•

Fleksibiliteti më i madh

•

Centralizimi më i madh gjatë marrjes së vendimeve

•

Ndikimi i madh i pronarit

•

Planifikimi formal i thjeshtë

•

Participimi i kufizuar i të punësuarve në ndërmarrje etj.
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Po ashtu karakteristikeëe ndërrmarrjeve të vogla janë inovacionet zbulimet. Inovacionet
kryesisht bëhen nga ndërmarrjet e vogla. Ndërmarjet e vogla janë burimi kryesorë i punësimit
dhe atë ne SHBA, Kanada dhe Europë.

NVM kanë karakteristika të cilat mund të njihen lehtë, fleksibiliteti, mardhënie direkte gjatë
punës, mundësia e punësimit, menaxhimi nga një person, kapital i kufizuar, pavarësia.

2.3.4. Rëndësia e NV dhe NM ekonomin e tregut
Çdo ditë e më shumë po shtohet rëndësia e ndërmarrjeve të vogla, në saje të karakteristikave
që i kanë (inovacionet, fleksibilitet etj). Në literaturën e shteteve më të zhvilluar veçohen
katër faktorë të kontributin të NV dhe NM në ekonimin e tregut, e ata janë:
•

kontributi në proceset e ndryshme teknologjike

•

kontributi në sjelljen e konkurencës së shëndoshë

•

hapja e vendeve të reja të punës

•

oferta e pasur e prodhimeve në tregun vendor
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Tabela 1 Rëndësia e NV në ekonominë e tregut
Vendet

Nr0-9

10-99

100-499

0-499

MBI 500

Belgjika

30

25

16

71

29

Irlanda

28

28

22

78

22

Danimark

31

33

16

80

20

Itali

51

22

10

84

17

France

28

26

15

69

31

Lukesmburg

19

32

25

76

24

Gjermani

19

27

17

63

38

Holande

28

26

19

73

28

Greqi

61

20

10

91

918

Portugali

34

31

17

82

Spanja

43

27

13

82

18

B.emadhe

27

22

17

66

34

EU=12

32

25

15

72
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Burimi: (Maranville, S (1992), Entrepreneurship in the Business Curriculum, Journal of
Education for Business, Vol. 68 No. 1, pp.27-31.)
Duke u bazuar në Tabelen 1 mund të konkludohet NV fitojnë një rëndësi gjithnjë e më të
madhe në ekonomin e tregut. Rëndesia e NV reflektohet në hapjen e vendeve të reja të punës,
rol të rendësishëm kanë në fushën e inovacionit, përmisimin e strukturave ekonomike etj,
kontribojnë në efikasitetin ekonimik të ekonomisë nacionale si dhe në shkëmbimet
ndërkombtare. NV bëhen të përshtatshme për afrimin e njohurive të reja. (Mazreku, 2005)
Po ashtu bizneset e vogla dhe të mëdha disa kanë mendime se bizneset e vogla bëjnë përpjekje
për tu shmangur apo ballafaquar drejtpërdrejtë me bizneset e mëdha në treg, mirëpo ka
mendime se bizneset e vogla janë konkurentë të drejtpërdrejta me bizneset e mëdha në
produkte si dhe shërbime të njejta.
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Sipas asaj se çfarë tha grupi i parë ata kanë mendim se ekziston një dualitet që bizneset e
vogla të realizojnë aktivitet të ndara nga bizneset e mëdha, kurse tek grupi tjetër thonë se
shpërndarja e bizneseve sipas madhësisëështë rezultati i posedimit të ndonjë pasurie të
kufizuar specifike të prodhimit.
Por më vonë sipas Notebomi-it ky thotë se bizneset e vogla dhe të mëdha janë të sukseshme
në faza të ndryshme të adoptimit të teknologjisë dhe ciklit jetësor të produktit.
Sipas tij bizneset e mëdha janë më të mira në prodhimin e tekonologjive të reja bazike prej
se bizneset e vogla janë më të vogla sa i përket transformimit të produktetve të reja për treg,
por ekziston një lidhëshmëri në mes tyre dhe kooperimit.
Në këtë kontekst Ëood (1991) potencon dy aspekte:
•

Edhe në ato industri në të cilat bizneset e vogla gjenden me numër të madh bizneset
e mëdha janë ata të cilat vendosin kushtet për rritjen e industrisë.

•

Një pjesë e madhe e furnizimit të BM me lëndë të parë dhe produkte realizohen nga
bizneset e krijuara si rezultat i shkëputjes së tyre nga bizneset e mëdha.

Bizneset e vogla nuk kanë resurse të mjaftueshme (kapital) dhe janë në presion të
vazhudueshëm të kërcënimit të tregut, ato nuk kanë tjeter opcion vetëm duhet të ndryshojnë
në qoftë se dëshirojnë të ekzistojnë.
Ndër faktorët kryesorëgjatë aktivitetit të bizneseve të vogla dhe të mesme ata janë të perballur
me këta faktorë të vështërsive
➢ Rrethinat turbulente
➢ Mungesa resurseve (kapitalit)
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Dimensionet e fleksibilitetit të cilat janë analizuar deri më tani në mënyre teorike dhe
empirike jane:
•

flekisbiliteti sipas madhësis së biznesit

•

fleksibiliteti në sektore të ndryshëm të ekonomisë

•

fleksibiliteti si përgjigje ndaj fluktimeve në kërkesë për produkte dhe shërbime

•

fleksibliteti i ndryshimeve të cmimeve

•

fleksibiliteti i ndryshimeve në teknologji dhe fleksibiliteti i ndryshimeve
organizative.

Bizneset përballen me fleksibilitet dhe ju pershtaten kerkesave të tregut, ku janë të paraqitura
dy raste kur kërkesa për produkte dhe shërbime nuk lëviz apo nuk kemi fluktuime, këtu
bizneset adoptojnë strategji të cilat mundësojnë efikasitet me të madh, si dhe rasti i dytë kur
lëvizjet në kërkesa janë të mëdha atëherë bizneseve u duhet adaptuar strategji fleksibile të
cilat mundësojne në përshtatjen e nivelit output, prodhimit shërbimit nga niveli i kërkesës.
Karakteristik ëe përgjithshme e BV, veprojnë në tregje apo industry ku fluktuimet në kërkesa
janë dukuri e përhershme.

Fleksibiliteti dhe ndryshimet në teknologji
Te fleksibiliteti dhe ndryshimet në teknologji karakteristikë esenciale është se teknologjitë
fleksibile bëjnë të mundur ndryshimet në shkallën e prodhimit në produktet mikes përgjatë
ciklit jetësorë të produktit, kjo formë e fleksibilitetit bëhet e mundur nga avancimet në
teknologjinë informative, karakteristikë e fleksibilietit teknologjik është biznesi i madh kurse
fleksibiliteti i cili realizohet përmes faktorëve të menaxhmentit, vendimarrjes së shpejtë,
qarkullimit të informacioneve, prania sa më e afert e konsumatorit etj, është karakteristikë e
bizneseve të vogla.
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Fleksibiliteti dhe forma organizative
Kjo është formë tjetëre fleksibilitetit të bizneseve të vogla ku kanë një strukturë organizative
realativisht të thjeshtë, detyra dhe raportet në punë janë të qarta dhe qasja në rrjetet e
bizneseve tjera është më e madhe, psh me rastin e përmisimit të punëtorëve kur i nevojiten
firmës si dhe largimi i tyre kur ata janë të tepërt.
Fleksibiliteti dhe çmimet
Bizneset mund të jenë fleksibile dhe sa i përket çmimeve varësisht nga informatat që
posedojnë për tregun nëse i analizojmë dy ndërmarrje një BV dhe BM. BVi ndryshon çmimet
(po qe se BV dhe BM janë të një lëmie) atëhere ndryshimi i çmimeve ts BV i shkon përshtati
në lidhje me realizimin e shitjes.

2.3.5. Ndërmarrësia dhe ndermarresi si krijues I BVM së

Ndërmarresia dhe sot konsiderohet si një filozofi dhe energji e rëndësishme zhvillimi dhe një
nga burimet e forta të rritjes ekonomike, në realitet ndërmarrësia krijon një qëndrim krijues
inovativ dhe produktiv ndaj zhvillimit. Ndërmarrësia dhe ndërmarrësi origjina është e
hershme p.sh. në shek. XV në Francë ndërmarrë përkatsisht entrepreneurship quhej ai i cili
merrte përsipër realizimin e një projekti komercial.
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Figura 6 Kriteret e BVM-së
(Menaxhimi i BVM-së (Ass. Lura Rexhepi),2016)

Futja e termit ndëemarrës dhe ndërmarresi do të bëhet nga Richard Couton 1734 dhe qe lidhej
me të gjitha elementet aktorët në ekonomi, pronari i tokës, ndërmarrësi, dhënësi i shërbimeve,
kurse sipas Hisrich- Ndërmarresia është një proces i krijimit të një gjëje qëështë ndryshe nga
ajo që ekziston dhe që e ka vlerën e saj të dedikimit të kohës dhe të përpjekjeve dukë përfshirë
rrezikun financiar, fizik dhe social të sendertuara një shpërblim material ose një kenaqësi
personale.
Është i veshtire një përkufizim i Ndërmarrësit dhe Ndërmarrësisë sipas Ëiekham 2003
atributet e ndërmarrësit janë:
o rreziku (risku)
o efektiviteti
o inovacioni
Kurse Kuratko 1998 numëron 4 karakteristika kryesore për ndërmarrës:
o njohja e shanseve në treg
o gatishmëria për pranimin e rrezikut
o aftësia për të siguruar resurset (burimet) për investim
o aftësia për të menaxhuar biznesin.
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Zinemmere dhe Scorboraugh (1998) ndermarrësinë konsiderojn si një person që krijon
biznes, duke u ballafaquar me rrezikun, duke synuar realizimin e fitimit dhe rritjen e biznesit,
menaxhimin e resurseve etj.
Atributet e tjera të profilit të ndërmarrsit janë:
1. Deshira për marrjen e përgjegjsisë
2. Preference për nje rrezik të menaxhueshëm
3. Vetbesimi I lartë në aftësinë për sukses
4. Dëshirat për një përgjigje të shpejtë ndaj aksioneve të tyre
5. Energji e madhe, orari i zgjatur i punës, preokupimi i madh me idenë
6. Orientimi kah ardhmëria, aftësia për të kapur shancën, me pak brengosje për të
kaluarën. Menaxherët më shumë merren me menaxhimin e resurseve ekzistuese që
kanë nëdisponim, ndërrmarrsit më shumë dëshirojnë të përfitojnë nga shancet dhe
mundësit që i’u krijohen.
7. Shkathtësitë për të organizuar gjërat, krijojnë kompanit duke filluar nga asgjëja,
sigurojnë bashkpunëtorë të mirë, me të cilët vizionet e tyre i shëndrrojnë në realitet
8. Rezultati dhe suksesi janë burimi më i madh i kënaqësisë se sa paraja
9. Fleksibiliteti dhe aftësia për adaptim

2.3.6. Bizneset e vogla dhe te mesme

Kjo formë e organizatave e biznesit në të shumtën e rasteve ka të bejë me ndërmarrjet e vogla
në pronesi të një personi i cili per detyrat e ndërmarrjes pergjigjet me pergjegjesi të kufizuar
apo të pakufizuar.
Bizneset në pronësinë individuale gjithmonë kanë qenë subjekte ekonomike të ekonomisë së
tregut.
Rethina tregtare pronësia private, liria e iniciativës private janë rrethina më natyrore e
veprimit e tyre.
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Bizneset në pronësi individuale në numer të konsiderueshëm përfaqësohen në strukturën e
përgjithshme të ndërmarrjeve në çdo ekonimi bashkëkohore tregrare. Ato janë të shpërndara
në të gjitha sektorët e ekonomisë. Kështu pylltari, tregti, hoteleri janë më të pranishme të
ashtuquajturat biznese familjare të cilat janë themeluar prej një personi dhe kanë të punësuar
pak njerëz.
Ata kryejnë shërbime për një numër të caktuar të shfrytëzuesve dhe prodhojnë sasi të vogla
të prodhimeve të cilat mjaftojnë për ti kënaqur vetëm nevojat lokale të popullatës. Po ashtu
ato paraqiten edhe në rolin e ndërrmarrjeve të vogla servisore siç janë bizneset për
mirëmbajte, pastrim, kontroll etj.
Shumë biznese në pronësinë individuale qe veprojnë në bujqësi si prodhues të regjistruar
individual.
Ngjashëm sikur në bujqësi,bizneset e vogla sigurojnë prodhimet për nevojat e bizneseve të
mëdha dhe në industri. Nuk janë të ralla rastet kur prodhimi i disa pjesëve të një prodhimi të
ndërlikuar që e prodhojnë ndërmarjet e mëdha industriale. U ndahet biznesve të vogla
prodhuese ato kyçen në ndonjë fazë të prodhimit të produktit në përbërje të ndërlikuar, ose
vetëm me prodhimin e ndonjë pjese të tij në bazë kooperuese.

Nga ana tjetër bizneset në pronësinë individuale japin kontribut të madh në hapjen e vendeve
të punës, veçmas biznesi i vogël i cili ofron shanse më të mëdha për punësimin në raport me
kompanit e mëdha. Kjo do të thotë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme shumë ndikjojnë në
zvoglimin e shkalles së papunsisë, dukë dhënë kontribut në tërë ekonominë.
Bizneset e vogla kanë ndikim të fuqishem në rajonet e pazhvilluara. Investimet relativisht të
vogla dhe kërkesë e vogel e fuqisë së punës profesionale janë kushte të mjaftueshme të
zhvillimit të këtyre rajoneve.
Theks i rëndësishëm bie temjedisi biznesorë i cili ndikon në numrin e ndërmarrjeve që
krijohen dhe falimenojnë.
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Tabela 2 Faktorët e mjedisit biznesorë
Faktorët e brendshëm

Faktorët e jashtëm

Motivet e pronarit

Mjedisi Makro

Vetitë personale

Politik, ekonomik, social, teknologjik

Shkathësitë teknike

Mjedisi Mikro

Aftësitë menaxheriale

Ekonomia lokale,furnitorët,

Menaxhment,marketing dhe financa

konkurrentët dhe blerësit

Burimi: (Menaxhimi i BVM-së (Ass. Lura Rexhepi),2016)
Bizneset e mëdha furnizojnë lëndë të para dhe material në sasi të mëdha me të uleta. Po ashtu
bizneset e mëdha kanë sasi të madhe të prodhimit gjë që u mundëson të kenë shpenzime më
të vogla prodhuese për një njësi prodhimi, e më këtë dhë cmim më të ulët shitës të prodhimit
përfundimtar. Këto përparsi shfryëzohen nga dikush.
Bizneset e mëdha janë bartësi kryesor dhe forca shtytëse e aktivitetit ekonimik të industrive,
sic janë: prodhimi i pijeve joalkoolike, fabrikat për cigare, kapacitetet për të mirat shpenzuese
dhe shumë të tjera.
Ekzistimi i objektit të bizneseve të mëdha është determinuese për faktin se disa veprimtari
ose aktivitete prodhuese mund të furnizohen vetëm në nderrmarrjet e mëdha. Kjo dukuri
ndërlidhet me karakterin e nderlikueshmërisë së proceseve prodhuese, siç janë shembulli me
rafineritë, industrinë kimike, metalurgjinë, prodhimin e automobilave, ndërmarrjet
farmaceutike, uzinat për shkrirjen e celikut etj. Do të thotë për shkak të natyrës teknologjisë
të prodhimit nuk mund të organizohet prodhimin në sasi të vogla të disa prodhimeve.
Për shkak të madhqsisë së punës, bizneset e mëdha punësojnë një numër të madh të
punëtorëve që fuqishëm shprehen mbi strukturën dhe nivelin e punësimit të çdo vendi. Ky
rol vecanërisht vjen në shprehje në rastet kur gjatë hapjes së fabrikave të mëdha për një
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periudhë të shkurtër punësohen një numër i madh i punëtorëve më çka në mënyrë të
konsiderueshme ulet papunësia dhe anasjelltas. Kur mbyllen bizneset e mëdha shumë
punëtorë mbesin pa punë, e me këtë shkalla e papunësisë në vend shumë shpejtë rritet.
(Gerguri, 2010)
Bizneset e mëdha kanë fuqi financiare, teknike dhe kadrovike që të tërheqin për bashkpunim
dhe partneritet një numër të madh të ndërmarrjeve të vogla, si bashkpuntorë ose kooperues,
duke përfshirë në prodhimin e pjesëve të thjeshta ose pjesë të prodhimeve për të cilat bizneset
e mëdha nuk kanë interes që t’i përpunojnë, për shkak të shpenzimeve të larta ose thjeshtësisë
së prodhimit. Në këtë mënyrë bëhen iniciatore për zhvillimin e zonave industriale, me çka
sigurohet rritja e efikasitetit në punë dhe konkurencë.
Bizneset e mëdha kanë qendra të tyre hulumtuese dhe zhvillimore gjë që paraqet një
komponentë shumë të rëndësishme për zbatim konstant të inovacioneve edhe për zhvillimin
e teknologjisë.
Në to shpesh herë sigurohet zhvillimi i sipërmarrjes, gjegjësisht u jepet mundësia të
punësuarve që posedojnë dituri dhe aftësi të zhvillojnë dhe zbatojnë inovacionet. Kështu
sigurohet zhvillimi teknologjik në to, ndërsa me këtë edhe në ekonominë në tërsi.

Bizneset e mëdha thuajse rregullisht disponojnë me mjete të shumta financiare me të cilat ato
e sigurojnë aftësinë e tyre kreditore. Kjo u mundëson që më lehte të vijnë deri te mjetet shtesë
të cilat i japin bankat. Bankat në to shikojnë partner të sigurtë dhe të përshtatshem afaristë.
Bizneset e mëdha në mënyre të ndërsjelltë bashkpunojnë dhe plotësohen në procesin e
prodhimit, përmes marrveshjeve për bashkpunim dhe partneritet strategjik me ndërmarrje
vendore dhe të huaja. Shembull për këtë lloj bashkpunimi janë kompanitë transaksionale të
cilat përbëhen prej një numri të madh të ndërmarrjeve të vogla dhe të mëdha të lidhura me
interestë përbashkët, me çka përforcojnë pozitën e tyre edhe në kornizat botrore.
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3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Duke hetuar ndikimin e inovacionit mbi situatën e kompanive duket të jetë një çështje aktuale
dhe relevante, veçanërisht për shkak të interpretimit të rezultateve të disa studimet
përfundojnë se ritmi dhe dinamika e ndryshimeve që ndodhin në mjedis janë parakushte për
të fituar dhe mbajtur një avantazh konkurrues të lidhur me inovacionin (Zimmerer,
Scarborough, Wilson, 2002). Kompanitë që ndjekin një strategji të tillë janë më shpesh
organizata që tregojnë një tendencë të lartë për të investuar në inovacione pasi që, ose kryejnë
punimet e tyre kërkimore dhe zhvillimore, ose blejnë teknologji të reja. Pra, mund të thuhet
se ndërtimi i një avantazh konkurrues duke prezantuar zgjidhje inovative varet nga potenciali
i një organizate për të qenë innovative (Rolik , 2013)
Inovacioni sipërmarrës mund të përkufizohet si një situatë në të cilën teknologjitë e reja dhe
shpikjet shkencore hapin mundësi të reja ekonomike dhe përdoren nga organizatat në rritje
dinamike, pra kompanitë sipërmarrëse që bëhen liderë kryesorë në industritë e tyre (Freeman,
Clark, Soete, , 1982). Bazuar në hulumtimet ekzistuese duke marrë parasysh faktorët që
ndikojnë në aftësinë për të qenë inovative, mund të referohemi në tre prej tyre që janë më të
rëndësishmet:
-

njohuri

-

faktori njerëzor

-

dhe aftësitë organizative

(Saunila, Pekkola, Ukko, 2014; MartínezRomán, Gamero, Tamayo, 2011)
Kur diskutojmë problemin e strategjive inovative në kompani, duhet të referohemi në
formalizimin e tyre dhe kohëzgjatjen e horizontit kohor. Disa studiues besojnë se formalizimi
ndihmon në ndërtimin e potencialit të njohurive, që paraqet një alternativë ndaj rutinës dhe
konvencionalitetit (Kern 2006; Feldman, Pentland, 2003).
Strategjia e inovacionit përcakton aktivitetin e organizatës në fushën e inovacionit, e cila,
nga ana tjetër, ka një ndikim të madh në konkurrencën. Kjo, megjithatë, përfshin nivele të
larta rreziku dhe menaxhimi i rrezikut duket të jetë një përgjigje ndaj vështirësive në
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parashikimin e ndryshimeve që mund të ndodhin në mjedis dhe pasigurinë që vjen. Vlen të
theksohet se aftësitë e menaxhimit të rrezikut formojnë një avantazh konkurrues të lidhur me
lloje të ndryshme të rrezikut (Elahi 2012). Ajo që ka rëndësi gjithashtu është që të ketë burime
adekuate që janë të nevojshme për të eliminuar ndikimin e rrezikut në aftësinë për të zbatuar
një strategji. Kompanitë e mëdha janë financiarisht më të larta se ato të vogla.
Megjithatë, duhet të vërejmë rezultatet e hulumtimit që tregojnë se shpenzimet e
konsiderueshme që përfshijnë rreziqe të larta nuk përcaktojnë që janë inovative (Cohen,
Klepper, 1996).

Siç u përmend më lart, ekzistojnë aspekte të ndryshme që duhet të merren parasysh gjatë
analizimit të strategjisë së biznesit, veçanërisht kur merret parasysh madhësia dhe inovacioni.
Kjo është arsyeja pse vlen të hetohet nëse ndikon strategjia innovative e kompanisë,
pavarësisht nga karakteristikat e saj apo është më tepër e lidhur me ndërtimin e avantazhit
konkurrues ndaj inovacionit
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4.

METODOLOGJIA

Rezultatet e paraqitura më poshtë janë pjesë e një kërkimi më të gjerë mbi evoluimin e
procesit të menaxhimit strategjik lidhur me inovacionin. Meqë qëllimi i këtij dokumenti
kërkon analizimin e ndërmarrjeve inovative dhe jo-inovative, studime të mëtejshme
përfshinin përzgjedhjen e dy grupeve të të anketuarve.
Mostra origjinale e hulumtimit përfshinte 100 subjekte, të cilat u ndanë sipas madhësisë së
tyre - 50 të vogla (deri në 49 punonjës), 50 të mesme (50-249 punonjës) Forma ligjore e
subjekteve ishte shoqëri aksionere. Të anketuarit në anketë përfshinin stafin menaxhues të
kompanisë, pra drejtorët ekzekutivë, Drejtorët Menaxhues ose Këshilli Drejtues kuptohen si
President dhe Anëtarët e Bordit Drejtues.
Studimi u krye duke përdorur teknikën PAPI (Paper and Pencil Interview) - sondazhi u krye
me përdorimin e një metode të bazuar në mbledhjen e të dhënave në mënyrë të standardizuar.
Anketa është kryer në bazë të një pyetësori që përmban 15 pyetje. Për shkak të faktit se lënda
e studimit ishte praktika e menaxhimit strategjik në kompani, pyetjet në pjesën kryesore të
anketës kanë të bëjnë me proceset e menaxhimit strategjik dhe inovacionet në NVM.

35

5.

REZULTATET

Bazuar në këto rezultate nuk është e mundur të nxirren konkluzione të përgjithshme në lidhje
me supozimet e bëra për të gjithë popullsinë.
Rezultati është statistikisht i rëndësishëm për grupin e kompanive inovative dhe tregon
ekzistencën e lidhjes së dobët. Kjo do të thotë se ka një marrëdhënie pozitive midis rritjes së
kompanisë. Mund të konkludohet se kompanitë që implementojnë strategjia e rritjes i
kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje zbutjes së rrezikut dhe anasjelltas. Pasi që kjo
marrëdhënie nuk u konfirmua në grupin e kompanive jo-inovative, hipoteza u testua
pozitivisht vetëm në grupin e kompanive inovative. Duke u bvazuar ne pyetesoret erdha në
përfundim që një nga detyrat kryesore të menaxherëve është prokurimi, zhvillimi dhe
shpërndarja e duhur e burimeve të një organizate. Sipas logjikës tradicionale, një kompani
duhet të përdorë burimet ekzistuese (pasuritë dhe aftësitë). Performanca e shkëlqyer e
biznesit mund të arrihet kur këto burime të veçanta të kompanisë janë të rralla, të vlefshme,
unike dhe nuk kanë zëvendësues të barasvlershëm. Një pjesë e madhe e literaturës mbi
inovacionin strategjik kritikon qasjen e brendshme të përqendruar në këto aftësi të
korporatave, sepse kufizon horizontin e mundësive të biznesit (Schlegelmilch et.al., 2003:
122). Mundësia për të bërë risi varet nga opinioni mbi strategjinë dhe suksesin e kompanisë.
Hamel dhe Prahalad kanë shprehur pikëpamjen e tyre të strategjisë si "shtrirje" kundrejt
pikëpamjes tradicionale të strategjisë, e cila është e përshtatshme midis mundësive /
kërcënimeve dhe anëve të forta / dobësive. Kompanitë e suksesshme nuk përputhen
gjithmonë me kriterin 'përshtatshëm' dhe shumica e tyre mund të përfitojnë nga burimet e
kompanive të tjera duke hyrë në aleanca strategjike në vend që të bëjnë gjithçka me mjetet e
tyre (Eppink, 1995: 159).
Në këtë seksion paraqitet procesi i implementimit të menaxhimit të inovacionit.
Informacioni i mbledhur nga intervistat, pyetësorët e vetëvlerësimit, dokumentet dhe vërejtjet
e vëzhgimit identifikon disa ndryshime që duhen marrë parasysh gjatë zbatimit të konceptit
të menaxhimit të inovacionit. Ato përfshinin:
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Kënaqësi të konsumatorëve
Përvoja me firmat tjera
Zhvillimi i produkteve të reja

Nga rezultatet e mbledhura nga anketuesit del se kënaqësia e klientit është një faktor që
ndihmon kompania të qëndrojë jashtë konkurrencës. Rivalët konkurues presin që ju të bëni
një lëvizje të gabuar. Për më tepër, ata shpesh mund të luajnë rolin e një nxitësi. Megjithatë,
nëse i jepni klientëve tuaj shërbime të mahnitshme për klientët, do të fitoni argumente për t'i
bindur ata që janë të pasigurtë për shërbimet tuaja.

Për sa i përket përvojave me firmat e reja shumica e të anketuarve janë përgjigjur me
“mesatarisht”.

Ndërsa per zhvillimin e produkteve te reja, rezultoi se produktet dhe shërbimet e reja janë
lidhja e gjallë e të gjitha bizneseve. Investimi në zhvillimin e tyre nuk është një shtesë
fakultative - është vendimtare për rritjen e biznesit dhe përfitimin.
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6.

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Së bashku me epokën e informacionit, dominimi i teknologjisë së informacionit dhe
ndryshimi i shpejtë teknologjik në pothuajse çdo sektor kanë krijuar biznese krejtësisht të
reja, kanë shkatërruar ata që nuk mund të përshtaten me këtë ndryshim dhe kanë bërë një
nevojë të vazhdueshme për inovacion. Sot, pritjet e palëve të interesit po ndryshojnë me
shpejtësi dhe fushat e përgjegjësisë së kompanisë po zgjerohen nga dita në ditë. Kompanitë
që ballafaqohen me një të ardhme komplekse dhe të pasigurt duhet të gjejnë një drejtim të ri
për të ruajtur ekzistencën e tyre, për të konkurruar dhe për të mbështetur arritjet e tyre.
Periudha e jetës së produkteve, proceseve dhe teknologjive është shkurtim i shpejtë dhe
kërkesat e zbuluara nga presioni i kohës shtyjnë kompanitë për të gjetur mënyra dhe metoda
të reja krijuese duke bërë risi. Në këtë drejtim, ata duhet të jenë mjaft fleksibël për t'iu
përgjigjur çdo ndryshimi që mund të lindë në mjedis dhe të zhvillojë një pikëpamje strategjike
të inovacionit në mënyrë që të mbështesë ekzistencën e tyre.
Sot, mjedisi konkurrues në ndryshim të shpejtë është bërë një forcë që motivon ide të reja,
ndërkohë që ul pjesërisht vlerën e koncepteve tradicionale të strategjisë. Një kompani duhet
të përpiqet të institucionalizojë inovacionin duke krijuar kulturën, strukturën, sistemet dhe
proceset e duhura që mundësojnë shfaqjen e inovacionit. Kompanitë duhet të përqendrohen
më shumë në risitë strategjike që integrojnë të gjitha dimensionet e inovacionit për të siguruar
qëndrueshmëri, përfitim afatgjatë, avantazh konkurrues dhe diversifikim. Një perspektivë
strategjike mbi inovacionin do të udhëheqë organizatën për të parë të gjithë sistemin përtej
produktit dhe procesit, të sigurojë motivimin për të gjeneruar risitë që do të inkurajojnë
pjesëmarrjen, strategjinë dhe të krijojnë vlerë dhe do të jenë çelësi i avantazhit të
qëndrueshëm konkurrues për kompanitë.
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6.1.Përfundimi
Në jetën e përditshme shpesh na bie të ndeshemi më fjalet “Strateg” dhë “Strategji” – këto
kuptime e kanë burimin nga faktorët e mbrendshëm, të cilët e nxisin njëriun në faktor
psikologjik.
Menaxherëve vazhdimisht i’u intereson dhe hulumtojnë të dijnë se: çka i nxit njërezit të
ndërmarrin aktivitete të angazhohen ?
Por përgjigjja mbetët gjithëhere e pa definuar në fund.
Të gjitha sjelljet njërezore janë rezultat i nevojave të motivuara të cila e lëvizin njeriun për
të ndërmarrë aktivitete sipas interesit të tij.

Menaxhmenti strategjik në esencë nënkupton lëvizjen e aktiviteteve të firmës prej një pike
në një pikë tjetër, që mund të ilustrohet me kuptimin “ku ne jemi” në të cilët përfshihet
përkufzimi i tregut, industris, konkurenteve, fuqive, dobësive, teknologjisë, faktorëve
ekonomik etj, dhe përfshinë kuptimin tjetër se “ku ne dëshirojmë të arrijmë” dhe “kur ne do
të jemi atje” që e cila është edhe më e vështirë nga se ne në kuptim duhet të parashikojmë
ndryshimet në të gjithë faktorët të cilët ndikojnë gjatë aktivitetit tonë.

Menaxhimi stretegjik duhet të theksuar se është ndryshe nga aspektet tjera të menaxhimit,
sepse nuk përqëndrohet vetëm në marrjen e vendimeve, por ai angazhohet fuqishëm në
zbatimin efektiv të energjisë. Por janë disa faza nëpërmjet cilat zhvillohet procesi i
meanxhimit strategjik: Analiza e mjedisit të jashtëm konsistent në mundësit (shancet dhe
kërcënimet) që egzistojnë jashtë organizatës dhe si të tilla nuk mund të jenë në kontroll të
drejtuesve të sajë. Analiza e mjedisit të brendshëm, kjo konsiston në mundësitë (forcat dhe
dobësitë brenda organizatës) të cilat nuk janë në kontroll të plotë të menaxhimit të
organizatës.
Sot përdoret shpesh termi “të menduarit në mënyre strategjike” (strategic thinking) si një
mënyrë në të cilën njerëzit në organizata, mendojnë vleresojnë dhe krijojnë të ardhmen e
organizatës.
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Të menduarit në menyrë strategjike fokusohet në faktin si të krijosh një të ardhme të mirë
duke qene proaktiv dhe duke shtuar vlerë për shoqerin nepermjet realizimit te ardhurave te
larta.
Te veprruarit në menyrë strategjike ka të bëjë me marrjen nën kontroll të së ardhmes dhe
hartimin e” endrrave realiste” për të ardhmen e fëmijeve, klienteve dhe partnerve
Hartimi i objektivave afatgjate janë rezultate që një firmë kërkon të arrijë gjatë një periudhe
disa vjecare, këto objektiva përfshijnë disa ose të gjitha këto fusha të mëposhtme sic janë:
•

përfitueshmëria

•

efektiviteti i investimeve

•

pozita konkuruese

•

udheheqjen teknologjike

•

rendimentin

•

mardhënjet e punjonësve

•

përgjegjësitë publike

•

zhvillimin e punonjesve

Analiza dhe zgjedhja strategjike, qëllimi është që të arrihet një kombinim i objektivave
afatgjate dhe strategjisë së madhe ështe plani i përgjithshëm i aktiviteteve për arritjen e
objektivavae kryesore të një firme në një mjedis dinamik, në mënyre të tillë që firma të zënë
një pozicjon optimal në mjedisin konkurues për realizim të misionit të sajë.

Tëknologjite e reja janë dukë krijuar një shoqëri të vërtet globale, ky sistem i kohes së sotme
e lëhteson shkëmbimin e informacionit.
Mënaxhimi i shpejte i të dhënave, dhë shpejtësia e kembimit të ciklit të inovacionëve i
lëhteson risitë kolektivë dhë e promovon bashkepunimin e ndërsjellt e të dobishem ndërmjet
kompanivë, institucionëve kërkimore dhë individëve.

Janë këto disa nga shëmbujt e suksesit si shkak i aplikimit të inovacionëve, dhë rëndesia e
tyrë në jetën e përditshme. Andaj duhët të jemi të vëmendshëm dhë ti kushtojme nje rëndesi
shumë të madhe njërezve inovator të cilët po e ndryshojnë botën, por kjo arrihët dukë i
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motivuar dhë përkrahur gjënëratat e ardhshmë të cilat janë të orientuara drejt aplikimit të
teknologjivë më të reja.
Forma më e mirë e organizimit të ndërmarrjeve padyshim është treguesi më i mirë i kualitetit
të një ndërmarrje dhe një siststemi të tërë të ndërmarrësisë,andaj edhe menaxhimi i NVMve është i lidhur ngushtë dhe varet drejtpërdrejtë nga forma e organizimit. Varësisht nga
forma e organizimit, NVM-të e vendit operojnë me të gjitha kapacitetet humane dhe
financiare që i kanë në dispozicion dhe kështu tentojnë të kontribojnë në masë të madhe në
zhvillimin e këtij sektori ekonomik.
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8. APPENDIXES

Kolegji UBT
Drejtimi: Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me menaxhimin strategjik dhe
inovacionet, të dhënat e të cilit do të na ndihmojnë të mbledhim informacione në lidhje me
realizimin e një projekti hulumtues për menaxhimin strategjik. Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do
të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për qëllime tjera, përveq këtij punimi hulumtues.
Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme përgjigjuni me shkrim dhe rrethoni në kuti numrin që më së miri
përfaqëson përgjigjen tuaj. Pyetësori përfshin gjithsej 15 pyetje të ndryshme për kompaninë
Përgjigjjet e juaja të sinqerta do të jenë ndihmë për arritjen e rezultateve të dëshiruara.

Pyetësori që u përdor për studim:
Gjinia : M

F

Mosha : ___

I/e nderuar !
Ky pyetsorë përmban pyetje në lidhje me strategjitë dhe inovacionin në NVM. Ju duhet të
përgjigjeni duke u bazuar në atë se çfarë është më e rëndësishme për ju. Pyetsori përmban
gjithsej 15 pyetje. Ju duhet të vlersoni prej 1- “aspak nuk pajtohem” deri 5-“pajtohem
plotësisht”, varësisht preferencave tuaja.
Nuk duhet të përgjigjeni më shumë se një alternativë.
Pyetsori është anonim!
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Ju falemnderit!
Nuk
pajtohem
aspak

Nuk
pajtohem

Mesatar
isht

Pajtohem

Pajtohem
plotësisht

1. Njerëzit vlerësojnë dhe kuptojnë
rëndësinë e inovacionit në mënyrë që
të konkurrojnë

1

2

3

4

5

2. Strategjia e inovacionit është
komunikuar qartë për të mbështetur
pjesëmarrjen e angazhuar dhe efektive
për performancë më të mirë dhe
rezultate novatore
3. Njerëzit e dinë kompetencën dalluese të
kompanisë

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Posedojmë procese në vend për të
rishikuar zhvillimet e reja teknologjike
apo të tregut dhe çfarë nënkuptojnë për
strategjinë tonë të forte.
5. Projektet e inovacionit të ndërmarra nga
kompania përputhen me qëllimet
strategjike të biznesit
6. Projektet tona të inovacionit zakonisht
përfundohen në kohë dhe brenda
buxhetit
7. Ne kemi mekanizma efektiv për të
siguruar që të gjithë në kompani të
kuptojnë nevojat e klientëve
8. Ne kërkojmë sistematikisht ide të reja të
produktit

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. Ne vlerësojmë marrëdhëniet tona me
furnizuesit tanë

1

2

3

4

5

11. Ne vlerësojmë rregullisht nevojat e
klientëve tanë / përdoruesve të fundit

1

2

3

4

5

12. Ne bashkëpunojmë me firma të tjera për
të zhvilluar produkte / procese të reja

1

2

3

4

5

13. Ka angazhim të fortë për trajnimin dhe
zhvillimin e njerëzve

1

2

3

4

5

14. Ne mësojmë nga gabimet tona

1

2

3

4

5

1def

9.

Ne punojmë mirë në ekipe
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15. Ne takohemi dhe ndajmë përvoja me
firma të tjera për të na ndihmuar të
mësojmë

1

2

3

4

5
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